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ABSTRAKT

The purpose of the research is to show how important is labour productivity, and how the
exchange from the COVID-19 pandemic has an impact that is directed at the entire labour
market, and how the government has reflected with its measures against this pandemic in
Kosovo. Secondary data collection methodology was used in this research. During the
review and analysis of secondary data due to the institution in which the case study was
conducted, such as the Administration of Statistics of Kosovo, on the topic covered by
the research and presence in the problem statement chapter. Before the results, you may
find topics which tell how important is managing the productivity of employee in all
circumstances. The research problem appears as a complement to the response
opportunities and various developments of the crisis, in addition to the research shows
scientific publications about their interventions on the pandemic, coming at the end of the
Kosovo government reacts with measures against COVID-19, how these crises affect the
national market.
Qëllimi i hulumtimit është të tregojë se sa e rëndësishme është produktiviteti i punës, dhe
si shkëmbimi nga pandemia COVID-19 ka një ndikim që drejtohet në të gjithë tregun e
punës, dhe se si qeveria ka reflektuar me masat e saj kundër kësaj pandemie në Kosovë .
Në këtë hulumtim është përdorur metodologjia dytësore e mbledhjes së të dhënave. Gjatë
shqyrtimit dhe analizës së të dhënave dytësore për shkak të institucionit në të cilin është
kryer studimi i rastit, siç është Administrata e Statistikave të Kosovës, mbi temën e
mbuluar nga hulumtimi dhe prania në kapitullin e deklarimit të problemit. Para
rezultateve, ju mund të gjeni tema të cilat tregojnë se sa e rëndësishme është menaxhimi
i produktivitetit të punonjësve në të gjitha rrethanat. Problemi i hulumtimit shfaqet si një
plotësues i mundësive të reagimit dhe zhvillimeve të ndryshme të krizës, përveç
hulumtimit tregon botime shkencore në lidhje me ndërhyrjet e tyre në pandemi, që vijnë
në fund të qeverisë së Kosovës reagon me masa kundër COVID-19, si këto kriza ndikojnë
në tregun kombëtar.
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1. HYRJE
Gjatë hulumtimit ekzaminuam modelin Rikardian, modelin më të thjeshtë që tregon se si
ndryshimet midis vendeve krijojnë tregti dhe fitime nga tregtia. Në këtë model, puna është
faktori i vetëm i prodhimit dhe vendet ndryshojnë vetëm në produktivitetin e punës në
industri të ndryshme. Në modelin Rikardian, vendet do të eksportojnë mallra që puna e
tyre prodhon relativisht me efikasitet dhe do të importojnë mallra që puna e tyre prodhon
relativisht joefikase. Me fjalë të tjera, modeli i prodhimit të një vendi përcaktohet nga
avantazhi krahasues.
Hulumtimi mund të tregojmë se tregtia përfiton një vend në të dyja mënyrat. Së pari,
Hulumtimi mund të mendojmë për tregtinë si një metodë indirekte të prodhimit. Në vend
që të prodhojë një të mirë për vete, një vend mund të prodhojë një të mirë tjetër dhe ta
tregtojë atë për të mirën e dëshiruar. Modeli i thjeshtë tregon se sa herë që importohet një
e mirë, duhet të jetë e vërtetë që kjo “prodhim” indirekt kërkon më pak punë sesa prodhim
i drejtpërdrejtë. Së dyti, mund të tregojmë se tregtia zgjeron mundësitë e konsumit të një
vendi, që nënkupton përfitime nga tregtia.
Shpërndarja e fitimeve nga tregtia varet nga çmimet relative të mallrave që prodhojnë
vendet. Për të përcaktuar këto çmime relative, është e nevojshme të shikoni ofertën dhe
kërkesën relative të botës për mallra. Mini relativ nënkupton edhe një normë relative të
pagës. Propozimi se tregtia është e dobishme është e pakualifikuar. Kjo do të thotë, nuk
ka kërkesë që një vend të jetë "konkurrues" ose që tregtia të jetë "e drejtë". Në veçanti,
mund të tregojmë se tre besime të mbajtura zakonisht për tregtinë janë të gabuara. Së pari,
një vend përfiton nga tregtia edhe nëse ka produktivitet më të ulët se partneri i tij tregtar
në të gjitha industritë. Së dyti, tregtia është e dobishme edhe nëse industritë e huaj janë
konkurruese vetëm për shkak të pagave të ulëta. Së treti, tregtia është e dobishme edhe
nëse eksportet e një vendi mishërojnë më shumë punë sesa importet e saj.
Zgjerimi i modelit një-faktor, me dy të mira, në një botë me shumë mallra nuk i ndryshon
këto përfundime. Dallimi i vetëm është se bëhet e domosdoshme të përqendrohemi
drejtpërdrejt në kërkesën relative të punës për të përcaktuar pagat relative sesa të punoni
përmes kërkesës relative për mallra. Gjithashtu, një model me shumë mallra mund të
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përdoret për të ilustruar pikën e rëndësishme që kostot e transportit mund të shkaktojnë
një situatë në të cilën disa mallra nuk kontrollohen.
Ndërsa disa nga parashikimet e modelit Ricardian janë qartë joreale, parashikimi i tij
themelor - që vendet do të priren të eksportojnë mallra në të cilat ata kanë një produktivitet
relativisht të lartë - është konfirmuar nga një numër studimesh.

Pasi të keni lexuar këtë kapitull, do të keni mundësi:
•

Shpjegoni se si funksionon modeli Rikardian, modeli më themelor i tregtisë
ndërkombëtare dhe si ilustron parimin e avantazhit krahasues.

•

Demonstroni përfitime nga tregtia dhe hidhni poshtë gabimet e zakonshme në
lidhje me tregtinë ndërkombëtare.

•

Përshkruani provat empirike që pagat reflektojnë produktivitetin dhe se modelet
e tregtisë pasqyrojnë produktivitetin relativ.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURES
Duke përdorur një shembull të madh të fakultetit të kolegjit dhe universitetit, ne studiuam
efektet e pabarazisë së pagave në kënaqësinë, produktivitetin dhe bashkëpunimin.
Rezultatet tregojnë se sa më e madhe të jetë shkalla e shpërndarjes së pagave brenda
departamenteve akademike, aq më e ulët është kënaqësia e anëtarëve të fakultetit dhe
produktiviteti i hulumtimit dhe aq më pak ka të ngjarë që anëtarët e fakultetit të
bashkëpunojnë në kërkime. Efektet negative të shpërndarjes së pagave në kënaqësi
zvogëlohen për njerëzit që janë më të përkushtuar (kanë një mandat më të gjatë), në fusha
me paradigma shkencore më të zhvilluara dhe kur pagat bazohen më shumë në përvojën
dhe produktivitetin shkencor, por ato janë më të mëdha për ata që fitojnë relativisht më
pak para. Shpërndarja e pagave ka një efekt më të vogël negativ në kënaqësinë në kolegjet
private dhe universitetet në të cilat pagat ka më pak gjasa të dihen. Rezultatet sugjerojnë
që pozicioni i dikujt në strukturën e pagave, disponueshmëria e informacionit në lidhje
me pabarazinë e pagave dhe bazat legjitime të ndarjes së shpërblimit të gjitha ndikojnë
në shkallën në të cilën shpërndarja e pagave prodhon efekte anësore, (Pfeffer, 1993).
Ky punim paraqet për herë të parë panelin e provave mbi produktivitetin dhe efektet e
pagave të trajnimit në Itali. Ajo bazohet në një bazë të dhënash origjinale që është krijuar
duke grumbulluar të dhëna të nivelit individual mbi trajnimin me të dhëna të nivelit të
firmës mbi produktivitetin dhe pagat në një panel të industrisë që mbulon të gjithë sektorët
e ekonomisë italiane për vitet 1996–1999. Unë përdor disa specifikime të modelimit dhe
një larmi teknikash të të dhënave panel për të argumentuar se trajnimi rrit ndjeshëm
produktivitetin. Sidoqoftë, asnjë efekt i tillë nuk zbulohet për pagat. Kjo duket se sugjeron
që firmat në të vërtetë korrin më shumë kthime, (Conti, 2005).
Rreziku i produktivitetit është i përhapur në vendet e pazhvilluara. Ky dokument thekson
një mënyrë në të cilën zhvillimi përkeqëson rrezikun e produktivitetit. Goditjet e
produktivitetit shkaktojnë ndryshime më të mëdha në pagë kur punëtorët janë më të
varfër, më pak të aftë për të migruar dhe më shumë kredi ‐ kufizohen për shkak të
furnizimit jo elastik të punës së punëtorëve të tillë. Ky efekt i pagës ekuilibër dëmton
punëtorët. Në të kundërt, ai vepron si sigurim për pronarët e tokave, (Jaychandran, 2006).
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Është standard në literaturën për trajnimin që të përdoren pagat si një statistikë e
mjaftueshme për produktivitetin. Ky punim shqyrton efektet e trajnimit të lidhur me
punën në masat e drejtpërdrejta të produktivitetit. Duke përdorur një panel të ri të
industrive britanike 1983–96 dhe një larmi teknikash vlerësimi ne zbulojmë se trajnimi i
lidhur me punën shoqërohet me një produktivitet dukshëm më të lartë. Një rritje prej 1%
e pikëve në trajnim shoqërohet me një rritje në vlerën e shtuar në orë prej rreth 0.6% dhe
një rritje në pagat për orë prej rreth 0.3%. Ne gjithashtu tregojmë prova duke përdorur
grupe të dhënash në nivel individual që sugjerojnë eksternalitetet e trajnimit, (Dearden,
2006).
Studimet e mëparshme empirike mbi efektin e moshës në produktivitetin dhe pagat gjejnë
rezultate kontradiktore. Disa studime zbulojnë se nëse punëtorët plaken ka një hendek në
rritje midis produktivitetit dhe pagave, d.m.th. pagat rriten me moshën ndërsa
produktiviteti nuk rritet ose nuk rritet me të njëjtin ritëm. Sidoqoftë, studime të tjera nuk
gjejnë prova të një hendeku të tillë të lidhur me moshën e produktivitetit të pagës. Ne
kryejmë një analizë të marrëdhënies midis moshës, pagës dhe produktivitetit duke
përdorur një panel të bashkuar të dhënave panel-firmë nga prodhimi Holandez që mbulon
periudhën 2000-2005. Ne gjejmë pak prova të një hendeku të prodhueshmërisë së pagës
në lidhje me moshën, (Stoeldraijer, 2011).
Ky punim heton ndërveprimin midis të nivelit të krijimit dhe negociatave kolektive të
nivelit të industrisë në Gjermani. Bazuar në një model të negociatave, ne nxjerrim
hipotezën tonë kryesore: Në institucionet e mbuluara nga marrëveshjet e negociatave
kolektive, këshillat e punëve kanë më shumë të ngjarë të merren me aktivitete të rritjes së
produktivitetit dhe më pak të angazhuar në aktivitete që kërkojnë qira se sa homologët e
tyre në institucionet e pambuluara. Analiza jonë empirike konfirmon këtë hipotezë. Prania
e këshillave të punës ushtron një ndikim pozitiv në produktivitetin brenda regjimit të
mbuluar të marrëdhënieve industriale, por jo brenda regjimit të zbuluar. Prania e
këshillave të punës ka një efekt pozitiv në pagat brenda regjimit të pambuluar por jo në
të njëjtën shkallë brenda regjimit të mbuluar, (Hubler, 2003).
Ky artikull shqyrton efektin e inflacionit dhe pagat reale mbi produktivitetin brenda një
rrjeti njësie të panelit dhe kornizës së ko-integrimit të panelit për vendet e G7 gjatë
periudhës 1960 deri në 2004. Kontributi kryesor i artikullit është të sigurojë vlerësime
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panel afatgjata të efektit të inflacioni dhe pagat reale të produktivitetit në vendet e G7
gjatë kësaj periudhe. Artikulli zbulon se për panelin në tërësi një rritje prej 1% e pagave
reale gjeneron një rritje prej 0.6% të produktivitetit, ndërsa efektet e inflacionit në
produktivitet janë statistikisht të parëndësishme për shumicën e vendeve individuale dhe
për panelin në tërësi, (Narayan, 2009).
Ekziston një debat i gjatë në ekonominë e punës mbi ndikimin e motivimeve të brendshme
të punëtorëve në pagat e ekuilibrit. Një drejtim në teorinë ekonomike sugjeron që
punëtorët e motivuar nga brenda janë të gatshëm të pranojnë paga më të ulëta dhe të
"dhurojnë" punë, për shembull, në terma të orëve shtesë të papaguara (hipoteza e punës
dhuruese). Në drejtimin tjetër, motivimet e brendshme pritet të rrisin produktivitetin e
punëtorëve dhe, nga ana tjetër, pagat (hipoteza e brendshme e motivimit-produktivitetit).
Duke përdorur një bazë të dhënash të re të një shembulli të punëtorëve në sektorin jofitimprurës bashkëpunues, ne zbulojmë se, vazhdimisht me hipotezën e produktivitetit
motivim, punëtorët më të motivuar fitojnë paga dukshëm më të larta, gjë që sinjalizon
produktivitet më të lartë. Provat që mbështesin hipotezën e punës dhuruese janë më të
dobëta, edhe pse konfirmohet një lidhje pozitive midis motivimeve dhe dhurimit të punës.
Ne i interpretojmë këto gjetje duke argumentuar se ndikimi i efektit dhurues të punës
dominohet nga efekti i brendshëm i motivimit-produktivitetit, (Becchetti, 2013).
Ne përdorim të dhëna në nivelin e impiantit punëdhënës-punonjës në funksionet e
prodhimit dhe ekuacionet e pagave për të shqyrtuar nëse pagat bazohen në produktivitet.
Ne përdorim një procedurë hap pas hapi për të zbuluar se si ndikohen rezultatet nga lloji
i të dhënave që janë në dispozicion. Modelet përfshijnë ndarjen e grupeve të punonjësve
bazuar në moshën, nivelin dhe fushën e arsimit dhe seksin. Hendeku midis pagës që lidhet
me moshën dhe efekteve të produktivitetit rritet me moshën. Arsimi rrit produktivitetin,
por paga kompenson produktivitetin veçanërisht për ata me nivelin më të lartë të arsimit
jo-teknik. Për gratë, rezultatet varen shumë nga specifikimi dhe metoda e përdorur,
(Maliranta, 2005).
Ky artikull paraqet një analizë të pagave reale, inflacionit dhe marrëdhënieve të
ndërlidhura me produktivitetin e punës duke përdorur ko-integrimin, shkakësinë e
Granger dhe, më e rëndësishmja, testet e ndryshimit strukturor. Zbatimet e testeve në të
dhënat Australiane gjatë periudhës 1965 deri në 2007 vërtetojnë praninë e një ndërprerje
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strukturore në 1985 dhe tregojnë se një rritje prej 1% e pagave reale të sektorit të
prodhimit çoi në një rritje të produktivitetit të sektorit të prodhimit me ndërmjet 0.5% dhe
0.8%. Vlerësimet e krahasueshme për efektin e inflacionit në produktivitetin e sektorit të
prodhimit kanë një rëndësi të kufizuar statistikore. Rezultatet e testit të shkakësisë
Granger sugjerojnë që pagat reale dhe inflacioni të dy Granger shkaktojnë produktivitet
në planin afatgjatë, (Kumar, 2012).
Papunësia e lartë në Evropë ka bërë që shumë ekonomistë të rekomandojnë de-rregullimin
e tregut të punës - heqjen e pengesave për fleksibilitetin e tregut të punës. Këto "pengesa"
përfshijnë fuqinë sindikale, legjislacionin për mbrojtjen e punësimit dhe rregullimet e
sigurisë së të ardhurave. Ne argumentojmë se të drejtat e tilla të punëtorëve nxisin
produktivitetin dhe efektet reale të rritjes së pagave. Bërësit e politikave duhet të jenë të
vetëdijshëm për këto efekte pozitive në produktivitetin dhe rritjen e pagave reale kur
marrin në konsideratë kufizimin e të drejtave të punëtorëve në mënyrë që të ulin
papunësinë, (Buchele, 1995).
Ky punim përdor metodat e serive kohore për të analizuar ndryshimin e marrëdhënieve
midis papunësisë, pagave reale dhe produktivitetit. Shumica e modeleve ekonomike të
tregut të punës, të tilla si negociatat, kërkimet, kontratat dhe teoritë e pagave të efikasitetit,
justifikojnë një marrëdhënie midis këtyre tre variablave. Vetëm modelet e brendshme të
jashtme hedhin dyshime për ndonjë marrëdhënie midis papunësisë dhe pagave,
(Alexander, 1993).
Mekanizmi më i drejtpërdrejtë me të cilin produktiviteti i punës ndikon në standardet e
jetesës është përmes pagave reale, pra pagave të rregulluara për të pasqyruar koston e
jetesës. Midis 1980 dhe 2005, të ardhurat mesatare reale të punëtorëve kanadezë kanë
ngecur, ndërsa produktiviteti i punës u rrit 37 përqind. Ky hulumtim gjithashtu eksploron
marrëdhëniet midis produktivitetit të punës dhe pagave reale nga krahina dhe nga sektori,
si dhe në Shtetet e Bashkuara dhe në vendet e tjera me të ardhura të larta, (Sharpe, 2008).
Një analizë e konvergjencës zbatohet për pagat dhe produktivitetin për vendet e
Eurozonës në periudhën 1981 - 2001. Rezultatet tregojnë një ulje të shpërndarjes së
pagave dhe njësive të kostove të punës, por jo në produktivitet. Janë gjetur modele të
ndryshme për pagat reale dhe nominale: nivele më të larta të inflacionit në vendet me
ritme më të larta rritjeje të njësive të kostove të punës kanë bërë që pagat nominale të
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lëvizin drejt barazimit. Për më tepër, pabarazitë në të gjitha variablat kanë mbetur pak a
shumë të njëjtat që nga viti 1997, duke sugjeruar që krijimi i një zone të monedhës së
vetme nuk e ka përshpejtuar procesin e barazimit të pagave, (Mora, 2005).
A kanë ndikim pagat e sektorit publik në përcaktimin e pagave të sektorit privat? Ky
artikull përpiqet të izolojë efektin e pastër të sinjalizimit që një sektor mund të ushtrojë
mbi tjetrin duke kontrolluar përcaktuesit e tjerë të pagave (çmimet, produktiviteti,
institucionet) për ekonomitë kryesore të zonës së euros (Gjermani, Francë, Itali dhe
Spanjë) dhe periudhat 1980–2007 dhe 1991–2007. Ajo shfrytëzon informacionin e
disponueshëm tremujor që nuk është përdorur ende në literaturë dhe kombinon burime të
ndryshme të dhënave në kuadrin e modeleve të serive kohore me frekuenca të përziera.
Frekuenca tremujore e të dhënave tona na lejon të zbërthejmë efektet rastësore në efekte
thjesht brenda-vjetore dhe në efektet ndër-vjeçare. Konkluzionet tona përcaktojnë
ekzistencën e lidhjeve thjesht brenda-vjetore midis pagave të sektorit publik dhe privat
(efekti i sinjalizimit). Ka prova të forta të lidershipit të pagave publike ose në lidhje me
lidhje dy-drejtuese nga sektori privat (Spanjë, Itali) ose udhëheqje të pastër të sektorit
publik (Gjermania dhe Franca në shembullin 1991–2007). Qasja jonë empirike na lejon
të zbulojmë gjithashtu një strukturë komplekse dhe të pasur të lidhjeve indirekte të pagave
me variablat e tjerë (çmimet, produktiviteti dhe faktorët institucionalë), (Perez, 2011).
Kriza e fundit financiare ka të ngjarë të dëmtojë prodhimin potencial të shumë vendeve
që i përkasin zonës së euros. Për më tepër, heterogjeniteti në performancën
makroekonomike afatgjatë midis Shteteve Anëtare mund të mos jetë i qëndrueshëm në
prani të një integrimi të fortë monetar dhe financiar, duke sugjeruar kështu nevojën për
koordinimin e reformave strukturore. Duke përdorur një model ekuilibri të përgjithshëm
dinamik shumë-vendesh të zonës së euros, ne vlerësojmë efektet makroekonomike të
rritjes së konkurrencës në tregjet e punës dhe shërbimeve në Gjermani dhe pjesën tjetër
të zonës së euros dhe, në një skenar alternativ, Portugalinë dhe pjesën tjetër të zona e
euros. Rezultatet tona kryesore sugjerojnë që (i) një rritje e njëanshme e konkurrencës në
tregjet e punës dhe shërbimeve do të rriste prodhimin afatgjatë; dhe se (ii) koordinimi
ndër-shtetëror do ta bënte performancën makroekonomike të rajoneve të ndryshme më
homogjene, si nga pikëpamja e konkurrencës së çmimeve ashtu edhe e aktivitetit real,
(Gomes, 2013).
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT

Problemi i hulumtimit është që të arrijë të ofroj bindjen se paga nuk ndikon në
produktivitet, paga qëndron si faktor higjienik i cilin nuk ka ndërlidhje me procesin e
produktivitetit.
Problemi me të cilin hulumtimi merret është qarkullojnë informacione se autor të
ndryshëm e shohin faktorin e pagës si jo me ndikim të madh në procesin e rritjen e
produktivitetit të punës. Natyrisht paga mund të luaj rol të rëndësishëm në sjelljen e
punëtorit ndaj kompanisë, si në tendencën e ruajtjeve të hulumtimeve të shëndosha apo
edhe afatgjate, përkujdes më i shtuar ndaj asaj kompanie, por në asnjë mënyrë nuk mund
të aludojmë se niveli i pagës e determinon se sa do të jetë i angazhuar një njeri ndaj vendit
të punës.

Pasi që shtjelluam rëndësinë e kësaj doktrine, apo rendësin e saj mund ta kemi thuajse në
çdo diskutim në media që ka të bëjë me ekonominë, atëherë parashtrojmë pyetjet
hulumtuese në lidhje me rastin e studimit:
•

Cilat jonë elementet kryesore që ndikojnë në si faktor motivues në një punëtor?

•

Çfarë roli ka në të vërtet niveli i pagës në sjelljen e punëtorit?

•

Cilat janë ata faktorët motivues që e bëjnë punën më produktive?

•

Cilat janë faktorët te tjerë që hyn në kuadër të faktorëve higjienik?

•

Si ka ndikuar pandemia në tregun vendor?

Për gjatë analizës së këtij fenomeni do të paraqesim edhe elementet e tjera që lidhen me
produktivitetin si:
•

Koncepti i përparësisë konkurruese

•

Avantazhi Krahasues në Praktikë

•

Humbjet nga Bllokadat në Tregti

• Konceptet e Gabuara në Lidhje me Avantazhin Krahasues

8

4. METODOLOGJIA
Në këtë hulumtim është përdorur metodologjia e mbledhjes së të dhënave sekondare.
Gjatë shqyrtimit dhe analizimit të dhënave sekondare kryesisht nga hulumtimet shkencore
dhe publikime nga institucione shtetërore, nga të cila është kryer mbledhja e
informacioneve relevante me kujdes të veçantë për trajtimin e temës se si vendet e më të
vogla përfitojnë më shumë në ekonomi të lirë sesa vendet e mëdha. Të dhënave i është
kryer analiza e veçantë, duke ja mundësuar një hapësirë më të qartë rezultateve, të cilat
pasqyrojnë të gjeturat në aspektin shkencor.
Të dhënat janë sekondare duke u

siguruar nëpërmjet shfrytëzimit të bibliotekave

elektronike dhe nëpërmjet burimeve të tjera të internetit si dhe hulumtimeve të
institucioneve të rëndësishme ndërkombëtare. Të gjitha hulumtimet shkencore janë cituar
sipas modelit APA, model i cili e kanalizon burimin e të dhënave, sipas standardeve të
pranuara për hulumtim.
Analiza e të dhënave është përdorur më shumë për të shpjeguar në aspektin teorik se çka
është analizuar rreth temës, atje janë analizuar dikastere të ndryshme relevante në temën
e hulumtuar.
Kurse metodologjia e prezantimit të dhënave është në trajtën përshkruese, përmes
definicioneve, formave eksploratore, dhe shembjeve praktik.
Në rezultate përshkrimet janë përdorur duke promovuar informacionet konkrete dhe për
të zhvilluar pikat mbështesë të hulumtimit, përmes trajtave të numrave të cilat pasqyrojnë
hipotezën në mënyre numerike.
Në rezultate definicionet janë përdorur për të treguar se çfarë kuptimi kanë të arriturat e
hulumtimit, duke definuar kualitetet, trajtat dhe karakteristikat që e bëjnë një ide të dalluar
nga të tjerat.
Në rezultate eksploratorët janë përdorur për ta mbështetur hipotezën e hulumtimit, duke
dhëne arsye, kauza, sekuenca dhe qëllimet shtesë, për te shfaqur efektin e fakteve dhe
ngjarjeve që kanë ndodhur.
Në rezultate kamë përdorur shembuj praktikë, për të demonstruar pikat që janë ilustruar
përmes deklaratës së hipotezës. Kjo metodologji shërbej për të qartësuar se si vendet më
të vogla përfitojnë nga marrëveshjet që mundësojnë tregtinë e lirë, në mënyre më të
mirëfilltë dhe shkencore.
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Metodat sekondare të hulumtimit i bëjnë rezultatet e hulumtimit më bindëse duke marrë
praktika nga shtet në zhvillim dhe materiale konkrete se si ka ndikuar paga në ato vende.
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5. ANALIZA E TË DHËNAVE
Vendet merren me tregti ndërkombëtare për dy arsye themelore, secila prej të cilave
kontribuon në përfitimet e tyre nga tregtia. Së pari, vendet bëjnë tregti sepse janë të
ndryshme nga njëra-tjetra. Kombet, si individët, mund të përfitojnë nga dallimet e tyre
duke arritur një rregullim në të cilin secili bën gjërat që bën relativisht mirë. Së dyti,
vendet bëjnë tregti për të arritur ekonomi të shkallës në prodhim. Kjo do të thotë, nëse
secili vend prodhon vetëm një gamë të kufizuar të mallrave, ai mund të prodhojë secilën
prej këtyre mallrave në një shkallë më të madhe dhe kështu më të efektshme sesa nëse
përpiqet të prodhojë gjithçka. Në botën e vërtetë, modelet e tregtisë ndërkombëtare
pasqyrojnë bashkëveprimin e të dy këtyre motiveve. Si hap i parë drejt kuptimit të
shkaqeve dhe efekteve të tregtisë, megjithatë, është e dobishme të shikoni modele të
thjeshtuara në të cilat është vetëm një nga këto motive.
5.0.1 Koncepti i Përparësisë Konkurruese

Arsyeja që tregtia ndërkombëtare prodhon këtë rritje të prodhimit botëror është se lejon
secilin vend të specializohet në prodhimin e të mirës në të cilën ka një avantazh krahasues.
Një vend ka një avantazh krahasues në prodhimin e një të mirë nëse kostoja e mundësisë
për të prodhuar atë të mirë për sa i përket mallrave të tjera është më e ulët në atë vend
sesa në vendet e tjera. Kjo është një deklaratë për mundësitë, jo për atë që do të ndodhë
në të vërtetë. Në botën e vërtetë, nuk ka asnjë autoritet qendror që të vendosë se cili vend
duhet të prodhojë trëndafila dhe cili duhet të prodhojë kompjuterë. Askush nuk ka
shpërndarë trëndafila dhe kompjuterë tek konsumatorët në të dy vendet.
Në vend të kësaj, prodhimi dhe tregtia ndërkombëtare përcaktohen në treg, ku sundojnë
furnizimi dhe kërkesa. A ka ndonjë arsye për të supozuar se mundësia për përfitime
reciproke nga tregtia do të realizohet? A do të përfundojnë në të vërtetë Shtetet e
Bashkuara dhe Kolumbia duke prodhuar mallrat në të cilat secila ka një avantazh
krahasues? A do t'i bëjë tregtia midis tyre në të vërtetë më mirë? Për t'iu përgjigjur këtyre
pyetjeve, Hulumtimi duhet të jemi shumë më të qartë në analizën tonë. Në këtë kapitull
do të zhvillojmë një model të tregtisë ndërkombëtare të propozuar fillimisht nga
ekonomisti britanik David Ricardo, i cili prezantoi konceptin e avantazhit krahasues në
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fillim të shekullit të 19-të. Kjo qasje, në të cilën tregtia ndërkombëtare është vetëm për
shkak të dallimeve ndërkombëtare në produktivitet të punës, njihet si modeli Rikardian.
5.0.2 Ekonomia me Një Faktorë

Për të prezantuar rolin e avantazhit krahasues në përcaktimin e modelit të tregtisë
ndërkombëtare, Hulumtimi fillojmë duke imagjinuar se kemi të bëjmë me një ekonomi të cilën e quajmë Shtëpi - që ka vetëm një faktor prodhimi Hulumtimi imagjinojmë që
vetëm dy mallra, vera dhe djathi, prodhohen. Teknologjia e ekonomisë së Shtëpisë mund
të përmblidhet nga prodhimtaria e punës në secilën industri, e shprehur në kushtet e
kërkesës për njësi të punës, numrin e orëve të punës që kërkohet për të prodhuar një kile
djathë ose një galon verë. Për shembull, mund të kërkojë një orë punë për të prodhuar një
kile djathë, dy orë për të prodhuar një litër verë. Vini re, nga rruga, se Hulumtimi po
përcaktojmë kërkesat për njësi të punës si anasjelltas të produktivitetit - sa më shumë
djathë ose verë që një punëtor mund të prodhojë brenda një ore, aq më e ulët është kërkesa
për njësi e punës. Për referencë në të ardhmen, Hulumtimi përcaktojmë dhe si kërkesat e
njësisë së punës, përkatësisht, në prodhimin e verës dhe djathit. Burimet e përgjithshme
të ekonomisë përcaktohen si L, furnizimi i përgjithshëm i punës.
5.0.2.1 Mundësitë e Prodhimit

Për shkak se çdo ekonomi ka burime të kufizuara, ka kufij në atë që mund të prodhojë,
dhe gjithmonë ka tregti; për të prodhuar më shumë një të mirë, ekonomia duhet të
sakrifikojë një prodhim të një të mire tjetër. Këto tregti ilustrohen në mënyrë grafike nga
një kufi i mundësisë së prodhimit (linja PF në figurën 1), e cila tregon sasinë maksimale
të verës që mund të prodhohet pasi të jetë marrë vendimi për të prodhuar ndonjë sasi të
caktuar djathi, dhe anasjelltas. Kur ekziston vetëm një faktor i prodhimit, kufiri i
mundësisë së prodhimit të një ekonomie është thjesht një linjë e drejtë. Hulumtimi mund
ta nxjerrim këtë linjë si më poshtë: Nëse prodhimi i verës në ekonomi dhe prodhimi i tij
i djathit, atëherë puna e përdorur në prodhimin e verës do të jetë, dhe puna e përdorur në
prodhimin e djathit do të jetë. Kufiri i mundësisë së prodhimit përcaktohet nga kufijtë në
burimet e ekonomisë - në këtë rast, puna. Për shkak se furnizimi i përgjithshëm i punës i
ekonomisë është L, kufijtë e prodhimit përcaktohen nga pabarazia
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Supozoni, për shembull, se furnizimi i përgjithshëm i punës i ekonomisë është 1.000 orë,
dhe se duhet 1 orë punë për të prodhuar një kile djathë dhe 2 orë punë për të prodhuar një
litër verë. Atëherë puna totale e përdorur në prodhim është, dhe kjo total duhet të jetë jo
më shumë se 1.000 orë e punës në dispozicion. Nëse ekonomia i kushtonte tërë mundin e
saj prodhimit të djathit, siç mund të tregohet në Figurën 1, mund të prodhojë paund djathë
(1.000 paund). Nëse e përkushtoi tërë punën e saj në prodhimin e verës, mund të
prodhonte galon— të verës.

Figura 1. Mundësia e prodhimit vendor, (ASK, 2020)
Dhe mund të prodhojë çdo përzierje vere dhe djathë që shtrihet në vijë të drejtë që lidh
ato dy ekstreme. Kur kufiri i mundësisë së prodhimit është një linjë e drejtë, kostoja e
mundësisë së një kile djathë për deri sa i përket verës është konstante. Siç e pamë në
pjesën e mëparshme, kjo kosto oportune përcaktohet si numri i galonëve të verës që
ekonomia do të duhet të hiqte dorë në mënyrë që të prodhonte një kile shtesë djathë. Në
këtë rast, për të prodhuar një kile tjetër do të duhej orë-person. Secila prej këtyre orëve të
personave mund të ishte përdorur për të prodhuar galon verë. Kështu që kostoja oportune
e djathit për sa i përket verës është. Për shembull, nëse duhen një orë për një person për
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të bërë një kile djathë dhe dy orë për të prodhuar një litër verë, kostoja e mundësive për
secilën kile djathë është gjysmë litri verë. Siç tregon figura 1, kjo kosto mundësi është e
barabartë me vlerën absolute të pjerrësisë së kufirit të mundësisë së prodhimit.
5.0.2.2 Çmimet Relative dhe Oferta

Kufiri i mundësisë së prodhimit ilustron përzierjet e ndryshme të mallrave që ekonomia
mund të prodhojë. Për të përcaktuar se çfarë do të prodhojë ekonomia, megjithatë,
Hulumtimi duhet të shohim çmimet. Në mënyrë të veçantë, duhet të dimë çmimin relativ
të dy mallrave të ekonomisë, pra çmimin e një të mire për sa i përket tjetrit.
Në një ekonomi konkurruese, vendimet për furnizimin përcaktohen nga përpjekjet e
individëve për të maksimizuar të ardhurat e tyre. Në ekonominë tonë të thjeshtuar, pasi
puna është i vetmi faktor i prodhimit, furnizimi i djathit dhe verës do të përcaktohet nga
lëvizja e punës në cilindo sektor paguan pagën më të lartë.
Supozoni, edhe një herë, se duhet një orë punë për të prodhuar një kile djathë dhe dy orë
për të prodhuar një litër verë. Tani supozoni më tej se djathi shet për 4 dollarë paund,
ndërsa vera shet për 7 dollarë në galon. Farë do të prodhojnë punëtorët? Epo, nëse
prodhojnë djathë, ata mund të fitojnë 4 dollarë në orë. (Mbani në mend se duke qenë se
puna është e vetmja kontribut në prodhim këtu, nuk ka fitime, kështu që punëtorët marrin
vlerën e plotë të prodhimit të tyre.) Nga ana tjetër, nëse punëtorët prodhojnë verë, ata do
të fitojnë vetëm 3,50 dollarë në orë, sepse një galon verë prej 7 dollarësh kërkon dy orë
për tu prodhuar. Pra, nëse djathi shet për 4 dollarë paund ndërsa vera shet për 7 dollarë
në galon, punëtorët do të bëjnë më mirë duke prodhuar djathë - dhe ekonomia në tërësi
do të specializohet në prodhimin e djathit.
Por çfarë nëse çmimet e djathit bien në 3 dollarë paund? Në atë rast punëtorët mund të
fitojnë më shumë duke prodhuar verë, dhe ekonomia do të specializohet në vend të kësaj.
Në përgjithësi, le të jenë dhe çmimet e djathit dhe verës, përkatësisht. Duhen orë të tëra
për të prodhuar një kile djathë; pasi që nuk ka fitime në modelin tonë një faktor, paga për
orë në sektorin e djathit do të barazojë me vlerën e asaj që mund të prodhojë një punëtor
brenda një ore ,. Meqenëse duhen orë të tëra për të prodhuar një galon verë, shkalla e
pagës për orë në sektorin e verës do të jetë. Pagat në sektorin e djathit do të jenë më të
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larta nëse; pagat në sektorin e verës do të jenë më të larta nëse Meqenëse të gjithë do të
duan të punojnë në cilindo industri të ofrojë paga më të larta, ekonomia do të specializohet
në prodhimin e djathit nëse. Nga ana tjetër, do të specializohet në prodhimin e verës nëse.
Vetëm kur është e barabartë me të dy mallrat do të prodhohen.
Cila është domethënia e numrit? Hulumtimi pamë në pjesën e mëparshme se është
kostoja oportune e djathit për deri sa i përket verës. Prandaj, Hulumtimi thjesht kemi
nxjerrë një propozim të rëndësishëm për marrëdhëniet midis çmimeve dhe prodhimit:
Ekonomia do të specializohet në prodhimin e djathit nëse çmimi relativ i djathit tejkalon
koston e tij të mundësive për sa i përket verës; do të specializohet në prodhimin e verës
nëse çmimi relativ i djathit është më i vogël se kostoja e mundësisë së tij për sa i përket
verës.
Në mungesë të tregtisë ndërkombëtare, Shtëpia do të duhej të prodhonte të dy mallrat për
vete. Por do të prodhojë të dyja mallrat vetëm nëse çmimi relativ i djathit është thjesht i
barabartë me koston e tij të mundësive. Meqenëse kostoja e mundësive është e barabartë
me hulumtimin e kërkesave për njësi të punës në djathë dhe verë, mund të përmbledhim
përcaktimin e çmimeve në mungesë të tregtisë ndërkombëtare me një teori të thjeshtë të
vlerës së punës: Në mungesë të tregtisë ndërkombëtare, çmimet relative të mallrave janë
të barabarta ndaj kërkesave të tyre të njësisë relative të punës.
5.0.3 Fitimet nga Tregtia

Tani kemi parë që vendet, produktivitetet relative të cilat ndryshojnë në industri, do të
specializohen në prodhimin e mallrave të ndryshëm. Hulumtimi tregojmë tjetër që të dy
vendet nxjerrin fitime nga tregtia nga ky specializim. Kjo fitim i ndërsjellë mund të
demonstrohet në dy mënyra alternative. Mënyra e parë për të treguar se specializimi dhe
tregtia janë të dobishme është të mendosh për tregtinë si një metodë indirekte të
prodhimit. Shtëpia mund të prodhojë verë direkt, por tregtia me të Huaj e lejon atë të
"prodhojë" verë duke prodhuar djathë dhe më pas duke tregtuar djathin për verë. Kjo
metodë indirekte për të "prodhuar" një galon verë është një metodë më efikase sesa
prodhimi i drejtpërdrejtë. Shqyrtoni përsëri shembullin tonë numerik: Në Shtëpi,
supozojmë se duhet një orë për të prodhuar një kile djathë dhe dy orë për të prodhuar një
galon verë. Kjo do të thotë që kostoja oportune e djathit për sa i përket verës është 1/2.
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Por Hulumtimi e dimë që çmimi relativ i djathit pas tregtisë do të jetë më i lartë se kjo,
themi 1. Pra, këtu është një mënyrë për të parë fitimet nga tregtia për Shtëpi: Në vend që
të përdorni dy orë punë për të prodhuar një litër verë, mund të përdorë atë punë për të
prodhuar dy kile djathë dhe tregtinë e djathit për dy litra verë.
5.0.4 Analizë Rreth Pagave Relative

Diskutimet politike të tregtisë ndërkombëtare shpesh përqendrohen në krahasimet e
niveleve të pagave në vende të ndryshme. Për shembull, kundërshtarët e tregtisë midis
Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës shpesh theksojnë pikën që punëtorët në Meksikë
paguhen vetëm rreth 2 dollarë në orë, krahasuar me më shumë se 15 dollarë në orë për
punëtorin tipik në Shtetet e Bashkuara. Diskutimi ynë për tregtinë ndërkombëtare deri në
këtë pikë nuk ka krahasuar në mënyrë të qartë pagat në të dy vendet, por është e mundur
në kontekstin e shembullit tonë numerik të përcaktohet se si krahasohen normat e pagave
në të dy vendet.
Në shembullin tonë, pasi vendet të specializohen, të gjithë punëtorët e shtëpisë janë të
punësuar duke prodhuar djathë. Meqenëse kërkon një orë punë për të prodhuar një kile
djathë, punëtorët në Shtëpi fitojnë vlerën e një kile djathë në orë të punës së tyre. Në
mënyrë të ngjashme, punëtorët e huaj prodhojnë vetëm verë; pasi duhen tre orë që ata të
prodhojnë secilën galon, ata fitojnë vlerën e 1/3 e një litri verë në orë.
Për t'i kthyer këto numra në shifra dollari, duhet të dimë çmimet e djathit dhe verës.
Supozoni se një kile djathë dhe një litër verë të dyja shesin për 12 dollarë; atëherë
punëtorët e shtëpisë do të fitojnë 12 dollarë në orë, ndërsa punëtorët e huaj do të fitojnë 4
dollarë në orë. Paga relative e punonjësve të një vendi është shuma që ata paguhen në orë,
krahasuar me sasinë që paguhen punëtorët në një vend tjetër. Paga relative e punëtorëve
të Shtëpisë do të jetë 3.
Është e qartë se kjo pagë relative nuk varet nëse çmimi i një kile djathi është 12 dollarë
ose 20 dollarë, për sa kohë që një galon verë shet për të njëjtin çmim. Për sa kohë që
çmimi relativ i djathit - çmimi i një kile djathi të ndarë me çmimin e një litri verë — është
1, paga e punëtorëve të Shtëpisë do të jetë trefishi i atyre të punëtorëve të huaj.
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Vini re se kjo normë e pagave qëndron midis hulumtimeve të produktivitetit të dy vendeve
në dy industri. Shtëpia është gjashtë herë më produktive se e huaja në djathë, por vetëm
një herë e gjysmë aq produktive në verë, dhe ajo përfundon me një pagë trefish më të lartë
se sa e Jashtme. Është pikërisht sepse paga relative është midis prodhimtarisë relative që
secili vend përfundon me një avantazh të kostos në një të mirë. Për shkak të shkallës së
ulët të pagës, E Huaja ka një avantazh të kostos në verë edhe pse ka produktivitet më të
ulët. Shtëpia ka një avantazh të kostos në djathë, pavarësisht shkallës më të lartë të pagës,
sepse paga më e lartë është më shumë se e kompensuar nga produktiviteti i saj më i lartë.
5.0.5 Humbjet nga Bllokadat në Tregti

Diskutimi ynë për përfitimet nga tregtia mori formën e një "eksperimenti të menduar" në
të cilin krahasuam dy situata: njëra në të cilën vendet nuk bëjnë tregti fare dhe një tjetër
në të cilën ata kanë tregti të lirë. Është një rast hipotetik që na ndihmon të kuptojmë
parimet e ekonomisë ndërkombëtare, por nuk ka të bëjë shumë me ngjarjet aktuale. Në
fund të fundit, vendet nuk shkojnë papritmas nga asnjë tregti në tregti të lirë ose
anasjelltas. Apo ata?
Siç ka theksuar historiani ekonomik, në historinë e hershme të Shteteve të Bashkuara,
vendi në të vërtetë ka realizuar diçka shumë afër eksperimentit të menduar për të kaluar
nga tregtia e lirë në asnjë tregti. Konteksti historik ishte si vijon: Në fillim të shekullit
XIX Britania dhe Franca u përfshinë në një luftë masive ushtarake, Luftërat Napoleonike.
Të dy vendet u përpoqën të sjellin presione ekonomike: Franca u përpoq t'i mbajë vendet
evropia Hulumtimi nga tregtia me Britaninë, ndërsa Britania vendosi një bllokadë ndaj
Francës. Shtetet e Bashkuara të rinj ishin neutralë në konflikt, por pësuan ndjeshëm. Në
veçanti, marina britanike shpesh kapi anije tregtare dhe, me raste, rekrutonte me forcë
ekuipazhet e tyre në shërbimin e saj, (Irwin, 2005).
Në përpjekje për të shtypur Britaninë për të ndërprerë këto praktika, Presidenti Thomas
Jefferson shpalli një ndalim të plotë për transportin jashtë shtetit. Kjo embargo do të
privonte si Shtetet e Bashkuara ashtu edhe Britaninë nga fitimet nga tregtia, por
Xhefersoni shpresonte që Britania do të lëndohej më shumë dhe do të pranonte të ndalonte
zhvlerësimet e saj.
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Irwin paraqet prova që sugjerojnë se embargoja ishte mjaft e efektshme: Megjithëse u bë
një kontrabandë, tregtia midis Shteteve të Bashkuara dhe botës tjetër u zvogëlua në
mënyrë drastike. Në fakt, Shtetet e Bashkuara hoqën dorë nga tregtia ndërkombëtare për
një kohë. Kostot ishin të konsiderueshme. Edhe pse janë përfshirë mjaft shumë
hamendësime, Irwin sugjeron që të ardhurat reale në Shtetet e Bashkuara mund të kenë
rënë me rreth 8 përqind si rezultat i embargos. Kur mbani në mend se në fillim të shekullit
të 19-të, vetëm një pjesë e prodhimit mund të tregtohej kostot e transportit ishin akoma
shumë të larta, për shembull, për të lejuar dërgesat në shkallë të gjerë të mallrave si gruri
përtej Atlantikut - kjo është një shumë mjaft e konsiderueshme.
Fatkeqësisht për planin e Jefferson, Britania nuk dukej të ndjejë dhimbje të barabartë dhe
nuk tregoi prirje për t'iu nënshtruar kërkesave të Sh.B.A. Katërmbëdhjetë muaj pasi u
vendos embargoja, ajo u shfuqizua. Britania vazhdoi praktikat e saj për kapjen e
ngarkesave dhe marinarëve amerikanë; tre vjet më vonë të dy vendet shkuan në luftë.

5.0.6 Konceptet e Gabuara në Lidhje me Avantazhin Krahasues

Nuk ka mungesë të ideve të përplasura në ekonomi. Politikanët, drejtuesit e biznesit,
madje edhe ekonomistët shpesh bëjnë deklarata që nuk qëndrojnë në analizat e
kujdesshme ekonomike. Për disa arsye kjo duket se është veçanërisht e vërtetë në
ekonominë ndërkombëtare. Hapni seksionin e biznesit të çdo gazete të dielë ose revistë
javore të lajmeve dhe me siguri do të gjeni të paktën një artikull që bën deklarata marrëzie
në lidhje me tregtinë ndërkombëtare. Në veçanti, tre keqkuptime kanë rezultuar shumë
këmbëngulëse. Në këtë pjesë do të përdorim modelin tonë të thjeshtë të avantazhit
krahasues për të parë pse ato nuk janë të sakta.
5.0.6.1 Produktiviteti dhe Konkurrenca

Tregtia e lirë është e dobishme vetëm nëse vendi juaj është mjaft i fortë për t'i rezistuar
konkurrencës së huaj. Ky argument duket tejet i besueshëm për shumë njerëz. Për
shembull, një historian i njohur dikur kritikoi çështjen për tregti të lirë duke pohuar se
mund të dështojë të mbajë në realitet: "Po sikur të mos ketë asgjë që mund të prodhosh
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më lirë apo me efikasitet se kudo tjetër, përveçse duke shkurtuar vazhdimisht kostot e
punës? " ai shqetësohej.
Problemi me mendimin e këtij komentatori është se ai nuk arriti të kuptojë pikën
thelbësore të modelit të Ricardo - që përfitimet nga tregtia varen nga avantazhi krahasues
sesa nga avantazhi absolut. Ai është i shqetësuar që vendi juaj mund të rezultojë të mos
ketë asgjë që prodhon më me efikasitet se kushdo tjetër - domethënë që ju nuk mund të
keni një avantazh absolut për asgjë. Megjithatë pse është një gjë kaq e tmerrshme? Në
shembullin tonë të thjeshtë numerik të tregtisë, Shtëpia ka kërkesa për njësi më të ulëta të
punës dhe kështu produktivitet më të lartë si në sektorin e djathit ashtu edhe në verën.
Megjithatë, siç pamë, të dy vendet përfitojnë nga tregtia.
Gjithmonë joshëse të supozojmë se aftësia për të eksportuar një të mirë varet nga vendi
juaj që ka një avantazh absolut në produktivitet. Por një avantazh absolut i produktivitetit
ndaj vendeve të tjera në prodhimin e një të mire nuk është as një kusht i domosdoshëm
dhe as një kusht i mjaftueshëm për të pasur një avantazh krahasues në atë të mirë. Në
modelin tonë një faktor, arsyeja që një avantazh i produktivitetit absolut në një industri
nuk është as i domosdoshëm, as i mjaftueshëm për të dhënë avantazh konkurrues është i
qartë: Avantazhi konkurrues i një industrie varet jo vetëm nga produktiviteti i tij në lidhje
me industrinë e huaj, por edhe nga shkalla e pagës së brendshme në hulumtim me nivelin
e pagave të huaja. Shkalla e pagave të një vendi, nga ana tjetër, varet nga produktiviteti
relativ në industritë e tjera të tij. Në shembullin tonë numerik, E Huaja është më pak
efikase se Shtëpi në prodhimin e verës, por është në një dis-avantazh edhe më të madh të
produktivitetit në djathë. Për shkak të produktivitetit të tij të përgjithshëm më të ulët, të
Huajt duhet të paguajnë paga më të ulëta se Shtëpia, mjaftueshëm më e ulët se ajo
përfundon me kosto më të ulët në prodhimin e verës. Në mënyrë të ngjashme, në botën
reale, Portugalia ka një produktivitet të ulët në prodhimin, të themi, veshje në krahasim
me Shtetet e Bashkuara, por për shkak se dis-avantazhi i produktivitetit të Portugalisë
është edhe më i madh në industri të tjera, paguan paga të mjaftueshme për të pasur një
avantazh krahasues në veshje mbi Shtetet e Bashkuara të gjithë njësoj.
Por a nuk është një avantazh konkurrues i bazuar në paga të ulëta disi të padrejta? Shumë
njerëz mendojnë kështu; besimet e tyre përmblidhen nga keqkuptimi ynë i dytë.
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5.0.6.2 Argumenti i Punës nga Modeli i "Pauper"

Konkurrenca e huaj është e padrejtë dhe dëmton vendet e tjera kur bazohet në paga të
ulta. Ky argument, i përmendur ndonjëherë si argumenti i punës “pauper”, është një favor
i veçantë i sindikatave të punës që kërkojnë mbrojtje nga konkurrenca e huaj. Njerëzit që
i përmbahen këtij besimi argumentojnë se industritë nuk duhet të përballen me industri të
huaja që janë më pak efikase, por paguajnë paga më të ulëta. Kjo pikëpamje është e
përhapur dhe ka fituar një ndikim të konsiderueshëm politik. Në vitin 1993, Ross Perot,
një miliarder i bërë vetë dhe ish-kandidat për president, paralajmëroi që tregtia e lirë midis
Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës, me pagat shumë më të ulta të kësaj të fundit, do të
çonte në një "tingull gjigant gjiri" pasi industria u zhvendos në jug. Në të njëjtin vit, një
tjetër miliarder i vetë-bërë, Sir James Goldsmith, i cili ishte një anëtar me ndikim në
Parlamentin Evropian, ofroi pikëpamje të ngjashme, nëse më pak të shprehura pikturisht,
në librin e tij "Kurthi", i cili u bë një shitësi më i mirë në Francë.
Përsëri, shembulli ynë i thjeshtë zbulon gabimin e këtij argumenti. Në shembull, Shtëpia
është më produktive se e Huaja në të dy industritë, dhe kostoja më e ulët e prodhimit të
verës së huaj është tërësisht për shkak të shkallës së pagave shumë më të ulëta. Megjithatë,
niveli i ulët i pagave të huaja nuk është i rëndësishëm për pyetjen nëse Shtëpi fiton nga
tregtia. Nëse kostoja më e ulët e verës e prodhuar në të huaj është për shkak të
produktivitetit të lartë apo pagave të ulëta nuk ka rëndësi. E gjithë kjo që ka rëndësi për
Shtëpinë është se është më e lirë për sa i përket punës së vet për Shtëpinë që të prodhojë
djathë dhe ta tregtojë atë për verë sesa të prodhojë verë vetë.
Kjo është mirë për Shtëpinë, por po me të Huajt? A nuk ka diçka të gabuar në bazimin e
eksporteve të pagave të ulëta? Sigurisht që nuk është një pozicion tërheqës për tu futur,
por ideja që tregtia është e mirë vetëm nëse merrni paga të larta është gabimi ynë i fundit.
5.0.7 A Kanë Pagat Efekt në Produktivitet

Në shembullin numerik që Hulumtimi përdorim për të shpuar konceptet e gabuara të
zakonshme në lidhje me avantazhin krahasues, supozojmë se paga relative e të dy
vendeve pasqyron produktivitetin e tyre relativ — konkretisht, që hulumtimi i pagave
Shtëpi me të Huaj është në një rang që i jep secilit vend një kosto avantazh në njërën nga
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dy mallrat. Ky është një implikim i domosdoshëm i modelit tonë teorik. Por shumë njerëz
nuk binden nga ai model. Në veçanti, rritjet e shpejta të produktivitetit në ekonomitë "në
zhvillim" si Kina kanë shqetësuar disa vëzhgues perëndimorë, të cilët argumentojnë se
këto vende do të vazhdojnë të paguajnë paga të ulta edhe kur rritet produktiviteti i tyre duke i vendosur vendet me pagë të lartë në një dis-avantazh kosto - dhe hedhin poshtë
parashikimet e kundërta të ekonomistëve ortodoksë si spekulime teorike jorealiste. Duke
lënë mënjanë logjikën e këtij pozicioni, cilat janë provat?
Përgjigja është se në botën reale, normat e pagave kombëtare, në të vërtetë, reflektojnë
ndryshime në produktivitet. Shifra shoqëruese krahason vlerësimet e produktivitetit me
vlerësimet e niveleve të pagave për një përzgjedhje të vendeve në 2007. Të dy masat
shprehen si përqindje e niveleve të Sh.B.A. Vlerësimi ynë i produktivitetit është PBB për
një punëtor i matur në dollarë amerikanë. Siç do ta shohim në gjysmën e dytë të këtij libri,
kjo bazë duhet të tregojë produktivitetin në prodhimin e mallrave të tregtuar. Shkalla e
pagave matet me pagat në prodhim
Nëse pagat ishin saktësisht proporcionale me produktivitetin, të gjitha pikat në këtë tabelë
do të shtriheshin përgjatë vijës së treguar 45 gradë. Në realitet, përshtatja nuk është e
keqe. Në veçanti, nivelet e ulëta të pagave në Kinë dhe Indi pasqyrojnë produktivitet të
ulët.
Vlerësimi i ulët i produktivitetit të përgjithshëm kinez mund të duket befasues, duke
marrë parasysh të gjitha tregimet që dëgjon për amerikanët që e gjejnë veten konkurrues
me eksportet kineze. Punëtorët kinezë që prodhojnë ato eksporte nuk duket se kanë një
produktivitet jashtëzakonisht të ulët. Por mbani mend se çfarë thotë teoria e avantazhit
krahasues: Vendet eksportojnë mallrat në të cilat kanë prodhueshmëri relativisht të lartë.
Kështu që duhet të pritet që prodhimtaria e përgjithshme relative e Kinës të jetë shumë
më poshtë se niveli i industrive të eksportit të saj.
Shifra që vijon na tregon se pikëpamja e ekonomistëve ortodoksë se niveli i pagave
kombëtare reflekton produktivitetin kombëtar, në fakt, vërtetohet nga të dhënat në një
moment të kohës. Shtë gjithashtu e vërtetë që në të kaluarën, rritja e produktivitetit relativ
çoi në rritjen e pagave. Shqyrtoni, për shembull, rastin e Koresë së Jugut. Në vitin 2007,
produktiviteti i punës i Koresë së Jugut ishte rreth gjysma e nivelit të SHBA, dhe shkalla
e pagave të tij ishte në të vërtetë pak më e lartë se ajo. Por nuk ishte gjithmonë kështu:
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Në të kaluarën jo shumë të largët, Koreja e Jugut ishte një ekonomi me prodhimtari të
ulët, me paga të ulëta. Kohët e fundit në vitin 1975, pagat e Koresë së Jugut ishin vetëm
5 përqind e atyre të Shteteve të Bashkuara. Por kur prodhimtaria e Koresë së Jugut u rrit,
kështu u rrit edhe niveli i pagave të saj.
Me pak fjalë, provat mbështesin fuqimisht pikëpamjen, bazuar në modelet ekonomike, se
rritja e produktivitetit reflektohet në rritjen e pagave.
5.0.8 Avantazhi Krahasues në Shumë Faktorë

Në diskutimin tonë deri më tani, Hulumtimi kemi mbështetur në një model në të cilin
prodhohen dhe konsumohen vetëm dy mallra. Kjo analizë e thjeshtuar na lejon të kapim
shumë pika thelbësore në lidhje me avantazhin krahasues dhe tregtinë dhe, siç pamë në
pjesën e fundit, na jep një sasi të habitshme të largësisë si një mjet për të diskutuar çështjet
e politikave. Për të kaluar më afër realitetit, megjithatë, është e nevojshme të kuptohet se
si funksionon përparësia krahasuese në një model me një numër më të madh të mallrave.
5.0.8.1 Modulimi Tregtar

Përsëri, imagjinoni një botë me dy vende, Shtëpi dhe e Jashtme. Si më parë, secili vend
ka vetëm një faktor të prodhimit, të punës. Sidoqoftë, le të supozojmë se secila prej këtyre
vendeve konsumon dhe është në gjendje të prodhojë një numër të madh mallrash - të
themi, N mallra të ndryshme krejtësisht. Hulumtimi caktojmë secilën nga mallrat një
numër nga 1 në N.
Teknologjia e secilit vend mund të përshkruhet nga kërkesa e njësisë së saj për punë për
secilën të mirë, domethënë, numri i orëve të punës që duhet për të prodhuar një njësi të
secilës të mirë. Hulumtimi e etiketojmë kërkesën për punë të njësisë së Shtëpisë për një
të mirë të veçantë, pasi ku jam numri që i kemi caktuar asaj malli. Nëse djathit i caktohet
numri 7, do të thotë kërkesa për njësi e punës në prodhimin e djathit. Pas rregullit tonë të
zakonshëm, Hulumtimi etiketojmë kërkesën përkatëse të punës për njësinë e huaj.
Për të analizuar tregtinë, Hulumtimi më pas tërheqim një mashtrim më shumë. Për çdo
të mirë, Hulumtimi mund të llogarisim, hulumtimin e kërkesës për punë të njësisë së
Shtëpisë me atë të huaj. Mashtrim është që të rivendosni mallrat në mënyrë që sa më i
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ulët numri, aq më i ulët ky hulumtim. Kjo do të thotë, Hulumtimi riorganizojmë rendin
në të cilin numërojmë mallrat në atë mënyrë që.
5.0.8.2 Pagat relative dhe Specializimi

A është një model i tillë specializimi i dobishëm për të dy vendet? Hulumtimi mund të
shohim që është duke përdorur të njëjtën metodë që kemi përdorur më herët: krahasimin
e kostos së punës për prodhimin e një të drejte direkt në një vend me atë të “prodhimit”
indirekt të tij duke prodhuar një të mirë tjetër dhe tregtimin për të mirën e dëshiruar. Nëse
niveli i pagës në shtëpi është trefishi i pagës së huaj (thënë ndryshe, niveli i pagës së huaj
është një e treta e asaj të shtëpisë). Një njësi datash kërkon 12 njësi të Punës së Jashtme
për të prodhuar, por kostoja e saj për sa i përket punës në shtëpi, duke pasur parasysh
hulumtimin e pagave tre me një, është vetëm 4 orë për person (12/4 = 3).

Tabela 1. Kërkesat e punës për njësinë kombëtare dhe të huaj, (EuroStat, 2020).

Produktet

Puna vendore në njësi Puna huaj në njësi Avantazhi

relativ

i

me kërkesën

me kërkesën

produktivitetit kombëtar

Molla

1

10

10

Banane

5

40

8

Hajvar

3

12

4

Hurma

6

12

2

Pjekurinë

12

9

0.75

Kjo kosto prej 4 orësh personash është më pak se 6 orët e personave që do të duheshin
për të prodhuar njësinë e datave në Shtëpi. Për pjekurinat e Huaja në të vërtetë ka
produktivitet më të lartë së bashku me paga më të ulëta; do të kushtojë në Shtëpi vetëm 3
orë për të blerë një njësi të lazanja përmes tregtisë, krahasuar me 12 orët e personave që
do të duheshin për ta prodhuar atë brenda vendit. Një llogaritje e ngjashme do të tregojë
se E huaj gjithashtu fiton; për secilën nga mallrat e importeve të huaja, rezulton të jetë më
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e lirë për sa i përket punës së brendshme të tregtisë për të mirën sesa të prodhojë të mirat
në vend. Për shembull, do të duheshin 10 orë punë e huaj për të prodhuar një njësi
mollësh; edhe me një pagë vetëm një e treta e asaj të punëtorëve të Shtëpisë, do të duhet
vetëm 3 orë punë për të fituar sa duhet për të blerë atë njësi mollësh nga vendi.
Sidoqoftë, gjatë bërjes së këtyre llogaritjeve, thjesht kemi supozuar se shkalla relative e
pagës është 3. Si përcaktohet në të vërtetë kjo normë relative e pagës?
5.0.8.3 Përcaktimi i Pagës Relative në Modelin me Shumë Faktorë

Në modelin dy-të mirë, Hulumtimi përcaktuam pagat relative duke llogaritur fillimisht
pagat e shtëpisë për sa i përket djathit dhe pagave të huaja për sa i përket verës. Hulumtimi
atëherë kemi përdorur çmimin e djathit në krahasim me atë të verës për të zbritur
hulumtimin e pagave të dy vendeve. Hulumtimi mund ta bënim këtë sepse e dinim që
Shtëpia do të prodhonte djathë dhe verë të huaj. Në rastin shumë të mirë, kush prodhon
atë që mund të përcaktohet vetëm pasi të njohim shkallën e pagës relative, kështu që na
duhet një procedurë e re. Për të përcaktuar pagat relative në një ekonomi shumë-njerëzore,
Hulumtimi duhet të shohim prapa kërkesës relative për mallra ndaj kërkesës relative të
nënkuptuar për punë. Kjo nuk është një kërkesë e drejtpërdrejtë nga ana e konsumatorëve;
përkundrazi, është një kërkesë e rrjedhur që vjen nga kërkesa për mallra të prodhuara me
punën e secilit vend.
Kërkesa relative e derivuar për punë në shtëpi do të bjerë kur rritet hulumtimi i Pagës
Shtëpi me të Huaj, për dy arsye. Së pari, ndërsa puna në shtëpi bëhet më e shtrenjtë në
krahasim me punën e huaj, mallrat e prodhuara në Shtëpi gjithashtu bëhen relativisht më
të shtrenjta dhe kërkesa botërore për këto mallra bie. Së dyti, ndërsa rriten pagat në shtëpi,
më pak mallra do të prodhohen në shtëpi dhe më shumë në të huaj, duke ulur më tej
kërkesën për punë në shtëpi.
Hulumtimi mund t'i ilustrojmë këto dy efekte duke përdorur shembullin tonë numerik siç
ilustrohet në tabelën 3-2. Supozojmë se fillojmë me situatën e mëposhtme: Paga në Shtëpi
është fillimisht 3.5 herë më shumë se paga e huaj. Në atë nivel, Shtëpia do të prodhonte
mollë, banane dhe havjar, ndërsa e Huaja do të prodhonte data dhe pjekurinë. Nëse paga
relative e shtëpisë do të rritet nga 3.5 në 3.99, modeli i specializimit nuk do të ndryshonte.
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Sidoqoftë, ndërsa mallrat e prodhuara në Shtëpi u bënë relativisht më të shtrenjta, kërkesa
relative për këto mallra do të binte dhe kërkesa relative për punë në shtëpi do të binte me
të.
Supozoni tani që paga relative do të rritet pak nga 3.99 në 4.01. Kjo rritje e vogël e
mëtejshme e pagës relative të Shtëpisë do të sjellë një ndryshim në modelin e
specializimit. Për shkak se tani është më e lirë të prodhohet havjar në të huaj se në shtëpi.
Çfarë nënkupton kjo për kërkesën relative të punës në shtëpi? Është e qartë që nënkupton
që ndërsa paga relative rritet nga pak më pak se 4 në pak më shumë se 4, ka një rënie të
papritur të kërkesës relative, pasi prodhimi në shtëpi i havjarit bie në zero dhe i Jashtëm
fiton një industri të re. Nëse paga relative vazhdon të rritet, kërkesa relative për punë në
shtëpi gradualisht do të bjerë, atëherë do të bjerë papritmas me një pagë relative prej 8,
në të cilën pikë prodhimi i bananeve zhvendoset në të Huaj.
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6. REZULTATET
Në një treg pune të përkryer konkurrues, nuk ka asnjë arsye që të ndodhë një hendek i
produktivitetit të pagës lidhur me moshën, sepse firmat paguajnë punëtorët sipas
produktivitetit (margjinal). Nëse një firmë përjeton një goditje negative të produktivitetit
dhe pagat nuk rregullohen, punëtorët më pak produktivë pushohen nga puna derisa të
rivendoset barazia e produktivitetit dhe pagat. Nëse një firmë përjeton një goditje pozitive
të produktivitetit dhe pagat nuk rregullohen, punëtorët e rinj do të punësohen derisa
përsëri të rivendoset barazia e produktivitetit dhe pagat. Me ekzistencën e institucioneve
të tregut të punës, informacion i papërsosur dhe / ose monitorim i kushtueshëm i
produktivitetit, marrëdhënia e drejtpërdrejtë midis moshës dhe produktivitetit zhduket
dhe një hendek i lidhur me moshën e produktivitetit të pagës mund të ndodhë.
Tabela 2. Numri i ndërmarrjeve në Evropë (Eurostat, 2020)

Bashkimi Evropian
Belgjika
Bullgaria
Çekia
Danimarka
Gjermania
Estonia
Irlanda
Greqia
Spanja
Franca
Kroacia
Italia
Qipro
Letonia
Lituania
Luksemburgu
Hungaria
Malta
Holandë
Austri

Total
23,500,341
602,153
326,219
1,001,048
210,726
2,408,352
68,124
243,433
789,975
2,465,540
2,908,814
146,637
3,683,127
48,331
109,642
186,468
31,926
536,610
26,059
1,092,243
322,325

Nga 0 deri
në 9
persona të
punësuar
21,800,000
569,950
298,559
961,287
187,367
1,985,471
61,513
224,742
764,471
2,337,621
2,765,282
134,007
3,497,783
:
100,216
172,526
27,841
504,904
24,123
1,042,588
280,850

Nga 10
në 19
persona
të
punësuar
900,000
17,397
13,975
19,211
11,714
236,868
3,369
:
15,368
72,369
73,715
6,870
117,691
1,913
4,911
7,091
2,080
17,536
983
24,516
23,031

Nga 20
në 49
persona
të
punësuar
500,000
9,838
8,776
12,363
7,351
116,741
2,008
5,514
:
37,801
46,148
3,580
45,791
951
2,881
4,315
1,227
8,993
592
15,371
12,134

Nga 50
në 249
persona
të
punësuar
227,976
4,067
4,240
6,629
3,616
57,918
1,062
:
:
14,830
19,472
1,799
18,700
:
1,434
2,199
632
4,323
310
8,228
5,228

Nga 250
persona
të
punësuar
ose më
shumë
45,524
901
669
1,558
678
11,354
172
:
:
2,919
4,196
381
3,162
64
200
337
146
854
51
1,540
1,082
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Polonia
Portugalia
Rumania
Sllovenia
Sllovakia
Finlanda
Suedi
Mbretëria e Bashkuar
Islanda
Norvegjia
Zvicra

1,606,559
807,183
458,122
134,727
429,524
229,096
686,433
1,940,947
:

1,534,086
769,043
405,493
127,603
414,630
209,328
649,412
1,734,989
:

293,403
142,775

31,310
21,219
26,475
3,862
8,564
10,461
19,426
113,176
:

267,922
95,796

23,059
11,201
16,434
1,938
3,480
5,991
11,344
58,185
:

14,314
25,532

14,913
4,933
8,078
1,112
2,319
2,735
5,277
28,167
:

7,450
13,719

3,191
787
1,642
212
531
581
974
6,430
:

3,095
6,582

622
1,146

Nga të dhënat e marra në EUROSTAT kuptojmë se fokusi apo përqendrimi i ekonomisë
është tek ndërmarrjet e vogla, këto ndërmarrje nuk është se ofrojnë pagat më të larta në
treg, duke e ditur se ato ndodhin nga korporatat, por prapë se prapë janë ato që me
produktivitetin e tyre e mbajnë në funksion ekonominë. Mbase afërsia me pronarët dhe
ajo ndjenja të punosh afër të jep motivin e duhur për të vazhduar së jetuari duke punuar
në kompani të vogla.

Figura 2. Kosto e punëtorit në Bashkimin Evropian, (Eurostat, 2020).
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Nga njohurit e përgjithshme e kuptojmë se vendet skandinave kanë paga më të larta në
Evropë pasqyrën mesatare të gjithë kontinentit të jep shteti me ekonomin më të madhe në
vend apo me produktivitetin më të lartë dhe aj vend Evropian nuk e ka pagën më të lartë
për punëtor, pra po flasim për Federatën Gjermane.
Mënyra më e drejtpërdrejtë për të vlerësuar sasinë e prodhimit është si prodhimi fizik ose
vëllimi i prodhimit, si në numrin e mini-aplikacioneve specifike të prodhuara.
Marrëdhënia me procesin e prodhimit që përdor inputin e punës është më transparente
dhe masa e produktivitetit të punës që rezulton është shumë intuitive. Sidoqoftë,
përdorimi i tij në studimet ekonomike është i përshtatshëm vetëm kur plotësohen dy
kushte.
Së pari, njësitë e vëzhgimit duhet të jenë shumë të krahasueshme, si për sa i përket
teknologjisë së përdorur dhe llojit të mallrave të prodhuar. Kjo funksionon mirë për një
fazë të veçantë të prodhimit në industri, por nuk do të ishte e përshtatshme në nivelin e
firmës pasi firmat e ndryshme ndryshojnë në shkallën e integrimit vertikal. Ngjashmëria
e impianteve të ndryshme të montimit në një vend të vetëm për një periudhë të kufizuar
kohore çon në variacione të vogla në hulumtimin kapital-punë, i cili shfaqet si elasticitet
i vogël dhe i parëndësishëm i prodhimit për kapitalin në një funksion prodhimi. Edhe në
një situatë të tillë, është një ide e mirë për të kontrolluar ndryshimet e produktit në çdo
analizë të mëvonshme të numrave të produktivitetit.
Së dyti, prodhimi fizik është i përshtatshëm vetëm për një analizë të nivelit mikro, në
nivelin e punëtorëve individualë, ose më së shumti për impiantet si njësi vëzhgimi. Për
më tepër, rezultati duhet t'i atribuohet qartë njësisë së vëzhgimit që masa e produktivitetit
të jetë informative. Prania e rezultateve të shumta gjithashtu e bën përdorimin e prodhimit
fizik problematik pasi grumbullimi në mes të produkteve do të jetë ad-hoc, përveç kur
përdoren ndarjet e të ardhurave (shih seksionin tjetër). Përdorimi i numrit të syzeve të
automjeteve të instaluara nga punëtorët në një kompani të veçantë për të studiuar ndikimin
e kompensimit - normat e copave kundrejt pagës për orë - në produktivitetin. Të gjithë
punëtorët përdorin të njëjtën teknologji, ata janë individualisht përgjegjës për prodhimin
e tyre dhe nuk kanë asnjë përgjegjësi mbi çmimin.
Ideja është që firmat përballen me një kurbë kërkese fikse dhe të dhënë egzogjene për
prodhimin e tyre ose një kurbë furnizimi për inputet e tyre dhe ata mund të zgjedhin një
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pikë maksimizuese të fitimit në ato kurba. Variacioni i çmimit të prodhimit në mes të
firmave konsiderohet të jetë rezultat i ndryshimeve ekzistuese në kërkesë dhe kur
objektivi është krahasimi i prodhimit (fizik) ne duhet të filtrojmë ato burime të
ndryshimit. Në këtë këndvështrim, shkalla në të cilën firmat mund të ushtrojnë fuqi në
treg dhe të shesin prodhimin e tyre me çmime më të larta nuk duhet të konsiderohet një
avantazh i produktivitetit.

6.1 Rast Studimi: Ndikimi i Pandemisë në Tregun Vendorë

Më 11 mars 2020, Organizata Botërore e Shëndetësisë zyrtarisht shpalli sëmundjen
COVID-19 pandemi globale. Si përgjigje ndaj kësaj krize shëndetësore, e cila po
shpërndahej me shpejtësi në të gjitha vendet e botës, liderët shtetërorë urdhëruan izolimin
e qytetarëve dhe mbylljen e pothuajse gjithë aktivitetit ekonomik.
Në këtë situatë u përfshi edhe Kosova, ku pas konfirmimit të dy rasteve të para me këtë
virus, qeveria mori vendim për mbylljen e të gjitha aktiviteteve ekonomike, kulturore e
sportive, me përjashtim të disa veprimtarive esenciale si furnizimi me produkte
ushqimore dhe mjekësore nga data 13 mars deri më 18 maj 2020. Me këtë vendim u
ndalua edhe qarkullimi i transportit ndër-urban dhe ndërkombëtar, ndërsa tri ditë më vonë
edhe udhëtimi ajror.
Pas pezullimit të pothuajse të gjithë aktivitetit ekonomik global, bota padyshim po lëviz
drejt një recesioni të thellë. Mirëpo, për dallim nga krizat ekonomike paraprake, ku
zgjidhja e problemit ishte më e lehtë, kjo situatë është e paparashikueshme dhe e
paprecedent. Kosova, për herë të parë që nga paslufta, pritet të përballet me një krizë
ekonomike shkalla e së cilës ende nuk dihet. Sipas Bankës Botërore, Kosova bën pjesë
në vendet ku prodhimtaria në vitin 2020 pritet të bie për 8.8 përqind.
Megjithatë, ecuria e ngadalësimit ekonomik do të varet nga disa faktorë, si: aftësia e
kontrollimit të shpërndarjes së virusit, efikasiteti i masave ekonomike të ndërmara nga
qeveria për të lehtësuar rimëkëmbjen ekonomike, dhe pritshmëritë e konsumatorëve dhe
bizneseve për të ardhmen e ekonomisë së vendit. Një ndër treguesit më të rëndësishëm të
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ndikimit të pandemisë në ekonomi është Bruto Produkti Vendor (BPV) i cili përmbledh
tërë prodhimin e një shteti brenda një periudhe të caktuar.
BPV është një ndër treguesit më gjithëpërfshirës të ecurisë së ekonomisë brenda një
periudhe kohore. Ekzistojnë dy metoda të matjes së BPV-së të cilat shpien në rezultatin
e njëjtë mirëpo paraqesin këndvështrime të ndryshme. Për shembull, meqë çdo shpenzim
i një individi është e ardhur për dikë tjetër, ashtu edhe shuma totale e shpenzuar është e
barabartë me të ardhurat totale. Në këtë mënyrë llogaritet edhe BPV, ku një metodë
paraqet shpenzimet totale, ndërsa tjetra të ardhurat e gjithë ekonomisë.
Në shtatë vitet e fundit, mesatarja e rritjes së BPV në tremujorin e parë (janarmars) ishte
3.82 përqind ndërsa në tremujorin e dytë (prill-qershor) 3.71 përqind. Pas 13 mars 2020,
kur aktiviteti ekonomik pothuajse i tëri u mbyll, ndikimi në ekonomi ishte i menjëhershëm
duke bërë tremujorin e parë të rritet për vetëm 1.31 përqind apo 2.51 pikë përqindje më
pak se mesatarja e viteve të fundit. Në anën tjetër, meqë koha e mbylljes së ekonomisë
dhe rihapja graduale më së shumti i përkasin tremujorit të dytë, të dhënat e BPV-së
tregojnë se prodhimi i brendshëm shënoi rënien më të madhe që nga paslufta me 9.28
përqind.

Figura 3. Rritja reale e BPV-së tremujore krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit
paraprak, (ASK,2020).
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Faktorët që ndikuan në rënien e BPV-së në tremujorin e dytë ishin formimi i kapitalit
bruto me -41.09 përqind dhe eksporti i shërbimeve me -62.93 përqind. Formimi i kapitalit
bruto në aspektin biznesor përfshin akumulimin e invertarit biznesor dhe investimet në
kapacitete prodhuese ndërsa në aspektin familjar nënkupton blerjen e një shtëpie të re e
cila në BPV llogaritet si investim dhe jo konsum. Rënia e këtij indikatori për dy tremujorë
rresht tregon për pritshmëritë e ulëta të bizneseve dhe ekonomive familjare për të ardhmen
e ekonomisë. Ndërkohë, në tremujorin e dytë pati rritje të konsumit familjar për 3.47
përqind, eksporti i mallrave për 12.18 përqind dhe shpenzimeve të qeverisë për 8.58
përqind.

Figura 4. Bruto Produkti Vendor sipas metodës së shpenzimeve më çmime konstante në
miliardë, (ASK, 2020)
Të hyrat e aktiviteteve ekonomike që u prekën më së shumti nga rënia e shpenzimit në
tremujorin e dytë ishin ndërtimi me -47.08 përqind, tregtia, transporti, akomodimi dhe
shërbimi ushqimor -24.4 përqind, aktivitetet profesionale dhe administrative -16.39
përqind, aktivitetet financiare dhe të sigurimit -6.71 përqind dhe bujqësia, pyjet dhe
peshkimi -1.74 përqind. Ndërkaq, rritje reale shënuan aktivitetet si: industria nxjerrëse,
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përpunuese, energjia elektrike, dhe furnizimi me ujë 19.8 përqind, informacioni dhe
komunikacioni 29.6 si dhe administrimi publik, arsimi dhe shëndetësia 4.73 përqind.
Sipas të dhënave të Administratës Tatimore të Kosovës (ATK), gjatë gjashtë-mujorit të
parë të këtij viti u deklaruan rreth 584 milionë euro ose 11 përqind më pak të hyra se në
periudhën e njëtë të vitit paraprak. Nga kjo shumë, më së shumti ndikim pati rënia e
qarkullimit të aktiviteteve të tregtisë dhe riparimit të mjeteve motorike (-241.5 milionë),
ndërtimtaria (-77.2 milionë), transporti dhe magazinimi (-72 milionë), industria
përpunuese (-54.2 milionë) dhe të tjera të paraqitura si përqindje. Rënia e qarkullimit të
bizneseve ka ndikuar edhe në të hyrat tatimore të cilat janë paraqitur në kapitullin 7.1.

Figura 5. Ndryshimi i deklarimit të qarkullimit në Administratën Tatimore për gjatë
mujorët 2019-2020, (ASK, 2020).
Performanca e dobët e industrive në gjashtëmujorin e parë ndërlidhet më së shumti me
mbylljen e ekonomisë për më shumë se dy muaj, e më pas hapja graduale e disa industrive
deri në muajin qershor. Hapja e bizneseve në mënyrë jo të sinkronizuar paraqet pengesë
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në realizimin e të hyrave optimale marrë parasysh zinxhirin e furnizimit ku prodhimi i një
industrie mund të jetë lëndë e parë për industrinë tjetër.
Në këtë situatë ekonomike, disa industri do të pësojnë më shumë se sa të tjerat. Kjo për
faktin se qarkullimi i industrive në Kosovë realizohet në formë ciklike ku secila industri
në periudha të ndryshme të vitit realizon të hyrat më të larta. Industritë që normalisht
realizojnë pikun e të hyrave gjatë tremujorit të dytë, këtë vit do ta kenë më të vështirë
rikuperimin e humbjeve sepse periudha më e rëndësishme e vitit i gjeti pothuajse tërësisht
të mbyllura. Në këtë kategori bëjnë pjesë industria e ndërtimit, patundshmërisë, arteve,
argëtimit dhe rekreacionit, të paraqitura në tabelën 1. Gjatë muajve prill-qershor 2020,
industria e ndërtimit deklaroi 37 përqind më pak të hyra, aktivitetet e patundshmërisë -40
përqind, ndërsa industria e arteve, argëtimit dhe rekreacionit -85 përqind më pak se në
kohën e njëjtë të vitit të kaluar. Këto janë të hyra të humbura që nuk mund të rikuperohen
lehtë brenda vitit sepse piku i këtyre industrive ka kaluar. Prandaj vonesat në
implementimin e masave mbështetëse nga qeveria dhe Banka Qendrore mund të
rrezikojnë edhe të hyrat e industrive të tjera gjatë muajve të ardhshëm të vitit.
Kosova, nga viti 2002 në mënyrë të njëanshme ka adaptuar euron si valutë zyrtare. Me
këtë akt është kufizuar mundësia e intervenimit në ekonomi përmes politikave monetare.
Rrjedhimisht, ndikimin kryesor në injektimin e parasë në ekonomi e kanë institucionet
kredituese si bankat komerciale dhe institucionet tjera financiare të cilat stimulojnë
konsumin shtëpiak, shtetëror, dhe investimet e bizneseve.
Pas ndaljes së aktivitetit ekonomik për më shumë se dy muaj, të hyrat e bizneseve u
ndalën, ndërkaq obligimet ndaj institucioneve kredituese mbetën. Për të tejkaluar sa më
lehtë vështirësitë me të cilat ballafaqoheshin disa biznese dhe për të evituar rritjen e
kredive të dështuara, BQK në bashkëpunim me institucionet kredituese fillimisht ofruan
mundësinë e shtyrjes së afatit të pagesave të kësteve të kredisë për tre muaj, nga data 16
mars deri më 16 qershor 2020, e më pas mundësinë e aplikimit për ristrukturim të tyre.
Vetëm në muajin mars, 44,670 kërkesa u dorëzuan për shtyrje të pagesës së kredisë. Vlera
e tyre ishte 1.3 miliardë euro, ku 71.5 përqind ishin nga bizneset. Ndërsa për ristrukturim
të kredive deri në muajin korrik u aprovuan mbi 70,500 kërkesa ku 80 përqind ishin për
persona fizik ndërsa 20 përqind për biznese.

33

Këto dy masa lehtësuan barrën financiare të disa bizneseve dhe qytetarëve, mirëpo krijuan
stres të likuiditetit te bankat komerciale pasi që të hyrat bankare nga këto kredi u shtyen,
ndërsa depozitat e klientëve të tjerë mbetën aktive. Falë gjendjes mjaft likuide të bankave
komerciale, këto masa u mundësuan pa rrezikuar stabilitetin financiar. Përveç aplikimeve
për shtyrje apo ristrukturim të kredive, të dhënat e sistemit bankar në gjashtëmujorin e
parë tregojnë se ka ngritje të depozitave dhe rënie të kredive të reja. Këto dy dukuri
reduktojnë qarkullimin e parasë në ekonomi duke shkaktuar rënie të kërkesës agregate.
Në tremujorin e dytë, shuma e kredive të reja ishte 48 përqind më e ulët se në periudhën
e njëjtë të vitit të kaluar. Kreditimi u reduktua në të gjithë sektorët me përjashtim të atij
bujqësor që pati një rritje të lehtë prej dy përqind krahasuar me tremujorin e dytë të vitit
2019.

Figura 6. Kreditë në Bankat Komerciale, (ASK, 2020)
Vazhdimi i kredi dhënies në këto rrethana është i domosdoshëm në mënyrë që të
mundësohet stimulimi i konsumit të ekonomive familjare dhe investimet në sektorin
privat. Megjithatë, në muajt në vijim kur pritet që gjendja e sektorit privat të vështirësohet
edhe më tutje, fakti se bankat komerciale janë likuide dhe me kapital të lartë mund të jetë
i pamjaftueshëm për të vazhduar kreditimi. Bankat mund të vlerësojnë se ekziston një
ambient i rrezikshëm për ofrim të kredive të reja dhe si rezultat të reduktojnë kreditë e
reja edhe më shumë. Në këtë situatë, Fondi Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK) mund
të luajë një rol kyç në marrjen përsipër të një pjese të rrezikut dhe të mundësojë vazhdimin
e kredi dhënies. Fonde të ngjashme u treguan efektive në shumë vende të botës gjatë
krizës globale financiare.
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Në tremujorin e dytë të këtij viti, numri dhe shuma e kredive të garantuara nga FKGK
pësoi rënie të konsiderueshme. Falë garantit të KFW-së, këtë vit FKGK do të ketë edhe
6.5 milionë euro më shumë për të zgjeruar kapitalin e saj garantues. Mirëpo, për të
përballuar kërkesën e bizneseve për kredi të reja gjatë thellimit të krizës ekonomike,
kërkohet rritje edhe më e lartë e këtij fondi. Mbështetja e FKGK-së është propozuar në
pakon e dytë përmes Projektligjit për rimëkëmbje ekonomike.
Kreditë e reja pësuan rënie edhe në institucionet mikro-financiare. Në gjashtëmujorin e
parë të këtij viti, kreditimi u reduktua për 59 përqind. Kjo tkurrje e portfolios së kredisë
është e pritshme për arsye së këto institucione nuk pranojnë depozita nga klientët dhe si
rrjedhojë kanë ekspozim më të lartë ndaj rrezikut të likuiditetit në rast të rritjes së kredive
të dështuara. Rënia e kredive të reja mund të ndërlidhet edhe me rënien e kërkesës për
kredi.

Figura 7. Kreditë e reja nga institucionet mikro-financiare në Kosovë, (ASK, 2020)
Institucionet mikro-financiare kryesisht ofrojnë kredi jo më shumë se 25 mijë euro për
familje dhe individë me të ardhura të ulëta apo për mikro-subjekte. Mungesa e kredive
nga këto institucione ndikon më së shumti tek qytetarët dhe mikro-bizneset me të ardhura
të ulëta dhe kolateral të pamjaftueshëm për të aplikuar në banka komerciale. Edhe në këtë
situatë, zgjerimi i portfolios së Fondit Kosovar për Garanci Kreditore mund të jetë i
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rëndësishëm në garantimin e një pjese të kredisë së këtij grupi në mënyrë që t’u
mundësohet kreditimi nga bankat komerciale, ku norma e interesit është më e
përballueshme. Mungesa e qasjes në financa është një tjetër arsye se si kjo krizë pritet të
jetë e vështirë për individë me të ardhura të ulëta. Reduktimi i domosdoshëm i
shpenzimeve të këtij grupi, thellon rënien e BPV-së. Prandaj qasja në financa nëse nuk
bëhet përmes kredisë dhe punësimit rrezikon të bëhet përmes asistencës sociale si pasojë
e thellimit të varfërisë.
Për dallim nga bankat komerciale ku depozitat e klientëve mund të tërhiqen në çdo
moment, fondet pensionale kanë pagesa më të parashikueshme. Për këtë arsye lejohen të
investojnë edhe në tregje financiare ndërkombëtare për aq kohë sa në terma afatgjatë
kursimet pensionale performojnë mbi normën mesatare të inflacionit të Kosovës. Kjo liri
investive përmban edhe rrezikun e humbjeve të fondeve gjatë lëkundjeve të çmimeve në
tregjet financiare.
Sipas Ligjit të fondit pensional, fondi nuk është mjet për arritjen e zhvillimit ekonomik të
Kosovës. Fondi ka për qëllim vetëm maksimizimin e kthimit të kontributëdhënësve të saj.
Në këtë drejtim synohet që gjatë investimit, qëllim të jetë siguria e fondeve pensionale,
diversifikimi i investimeve për të reduktuar rrezikun dhe mbajtja e likuiditetit të
mjaftueshëm për të kryer pagesat për ata që i plotësojnë kriteret për të përfituar nga fondi
pensional.
Ekzistojnë dy fonde pensionale në Kosovë, Trusti pensional me shumicën dërmuese të
tregut dhe fondi privat “Slloveno Kosovar”. Sa i përket Trustit, fondet e kursimeve
pensionale investohen përmes kompanive menaxhuese të specializuara në investime
financiare, të cilat hulumtimojnë rregullisht në komisionin investiv të Trustit. Fillimisht,
Bordi Drejtues i fondit aprovon Deklaratën e Parimeve të Investimeve (DPI) dhe përmes
strategjisë së investimeve përcaktohen kufijtë dhe synimet e kategorive investive. Në këtë
strategji aseti më likuid dhe i sigurt është keshi ku përfshihen bonot e thesarit të Kosovës,
depozitat bankare dhe të hollat në transit. Asetet tjera janë obligacionet e Kosovës me
maturitet mbi një vjet dhe instrumente të tjera të paraqitura në tabelën 2 të renditura në
bazë të rrezikshmërisë së asetit
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Tabela 3. Caqet e investimit dhe alokimet të tyre në gjashtë-mujorin e parë të vitit,
(ASK, 2020)

Kriza e pandemisë në fund të muajit shkurt ka shkaktuar një lëkundje të rëndë në tregjet
financiare globale. Komisioni investues në fillim të këtyre lëkundjeve ka tërhequr
investimet nga kategoria e aksioneve dhe i ka kthyer ato në Kosovë ku rrezikshmëria
është më e ulët. Si rezultat, në muajin shkurt ekspozimi në tregjet e aksionit ishte në
nivelin më të ulët historik të Trustit me 3.8 përqind, keshi u rrit në 34.4 përqind. Në muajin
mars janë rikthyer investimet në aksione me shpresë që pas rënies së tregjeve financiare,
çmimet e aksioneve janë nën vlerën reale të tregut. Megjithatë, shohim se gjatë muajit
shkurt dhe mars, Trusti ka pësuar humbje në interes me vlerë afër 100 milionë euro. Kjo
rënie u shkaktua kryesisht nga rënia e çmimeve të aksioneve. Lëkundjet e tregjeve
financiare vazhduan edhe gjatë tremujorit të dytë mirëpo në këtë periudhë është realizuar
fitim në interes dhe si rrjedhojë kishte ngritje të lehtë të çmimit të njësisë së Trustit.
Gjatë recesioneve ekonomike, kapaciteti njerëzor dhe prodhues mbetet i njëjtë sikur në
rrethana normale, mirëpo mungon funksionalizimi i plotë i tij. Qytetarët dhe bizneset të
përballur me pritje të ulëta për të ardhmen ekonomike, reduktojnë shpenzimet. Marrë
parasysh se shpenzimi i një individi është e ardhur për dikë tjetër, ulja e kërkesës së
përgjithshme medoemos ul të ardhurat e të gjithë qytetarëve e rrjedhimisht edhe BPV-në.
Në këto rrethana kur qytetarët nuk shpenzojnë, buxheti i shtetit është i vetmi burim me
peshë që mund ta rikthejë qarkullimin e parasë dhe funksionalizojë kapacitetin prodhues.
Për fat të mirë, Kosova jo vetëm që ka një borxh publik relativisht të ulët me rreth 20 pikë
përqindje larg kufirit ligjor, por edhe një ambient likuid bankar, ku sektori publik dhe ai
privat nuk konkurrojnë për kredi. Rritja e shpenzimeve dhe mbajtja e tatimeve të ulëta,
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rrit deficitin buxhetor dhe borxhin publik në afat të shkurtër. Mirëpo, në anën tjetër
kursehen paratë që në të kundërtën do të shpenzoheshin në skema të ndryshme të
asistencës sociale apo reduktim të të hyrave tatimore si pasojë e ekonomisë së zvogëluar.
Pas mbylljes së aktivitetit ekonomik, Ministria e Financave dhe Transfereve, më 30 mars
2020, mori aprovimin e qeverisë për “Pakon Fiskale Emergjente” me vlerë prej 190
milionë euro për të reduktuar dëmin e ndaljes së të hyrave nga mbyllja e një pjese të
madhe të ekonomisë. Kjo pako përbëhet prej 15 masave. Pjesa e parë që përfshin masat
1, 2, 9, 15 është dizajnuar me qëllim që t’u ofrojë mbështetje grupeve të shoqërisë të cilët
janë më të ekspozuar ndaj varfërisë ekstreme, siç janë përfituesit e ndihmave sociale,
grupet jo-shumicë, personat me punësim të paqëndrueshëm dhe ata të sektorit jo-formal
të ekonomisë. Pjesa e dytë adreson të punësuarit përmes masave 3, 7 dhe 14 me shtesa
prej 170 euro si dhe stimuj bizneseve për regjistrimin e punëtorëve në sektorin formal.
Pjesa e tretë i përket bizneseve ku Qeveria e Kosovës merr përsipër pagesën e deri në 50
përqind të qirasë së bizneseve të prekur nga gjendja emergjente.
Pakoja emergjente nuk u implementuar në tërësi në tremujorin e dytë dhe si rezultat
shumë persona që plotësuan kushtet për të përfituar nga kjo pako nuk morën mbështetjen
në kohën e duhur. Vonesat në implementimin e pakos, ndër tjerash, u shkaktuan edhe për
shkak të prishjes së koalicionit qeverisës dhe ndërrimit të qeverisë.
Ende pa përfunduar implementimi i plotë i pakos së parë, në tremujorin e dytë u hartua
pako e dytë “Pako e Rimëkëmbjes Ekonomike” e cila mban shumën e mbi një miliardë
eurove dhe kërkon aprovim të Kuvendit. Marrë parasysh shkarkimin e qeverisë dhe
vonesat në formimin e qeverisë së re, është ende e paqartë kur do të kalojë pako e dytë.
Mungesa ose vonesa e ekzekutimit të shpejtë të “Pakos së Rimëkëmbjes Ekonomike” në
fillim të tremujorit të tretë mund të shkaktojë pasoja të pa-riparueshme ekonomike e
sociale në vend. Shumë familje dhe ndërmarrje ekonomike në mungesë të hyrave karshi
obligimeve financiare si kredi apo borxhe të tjera do të detyrohen të shesin asetete të
ndryshme. Kjo do të ishte normale në raste të izoluara, mirëpo nëse shumica e
ndërmarrjeve ose familjeve marrin vendime të tilla atëherë rrezikon të shkaktohet rënie e
çmimeve të përgjithshme me ç ‘rast zhvlerësohen të gjitha asetet ekzistuese duke
përkeqësuar edhe më tutje gjendjen.
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Pas konfirmimit të rasteve të para me COVID-19, më 13 mars 2020 Qeveria e Kosovës
mori vendim për mbylljen e të gjitha aktiviteteve ekonomike me përjashtim të disa
veprimtarive esenciale si furnizimi me produkte ushqimore dhe medicinale. Edhe pse
shumica e tremujorit të parë vazhdoi në mënyrë normale, mbyllja sociale për pak ditë
shkaktoi efekte të menjëhershme në ekonomi. Bruto Produkti Vendor në tremujorin e parë
pati rritjen më të ulët në katër vitet e fundit ndërsa në tremujorin e dytë u zvogëlua për
9.28 përqind.
Situata emergjente ndikoi në ndryshimin e sjelljes së konsumatorëve ku ekonomitë
familjare ngritën shpenzimet për produkte bazike si ushqimi, uji dhe energjia elektrike
ndërsa reduktuan shpenzimet jo-esenciale. Kjo shpërfaqet në të dhënat e importit dhe
performancën e industrive në Kosovë. Aktivitetet ekonomike të cilat shënuan rritje në
tremujorin e dytë ishin industria nxjerrëse, përpunuese, energjia elektrike, dhe furnizimi
me ujë me 19.8 përqind dhe informacioni dhe komunikimi me 29.6 përqind. Ndërkohë
rënie të hyrave patën të gjitha industritë e tjera. Rënia më e lartë u shënua në industrinë e
ndërtimit me -47.08 përqind, dhe tregtia, transporti, akomodimi dhe shërbimi ushqimor
me -24.4 përqind.
Pas masave kufizuese, Banka Qendrore në bashkëpunim me institucionet kredi dhënëse
ofruan mundësinë e shtyrjes së pagesave të kësteve të kredisë për tre muaj, e më pas
mundësinë e aplikimit për ristrukturimin e tyre. Në të njëjtën kohë të dhënat e sistemit
bankar pasqyruan sinjalet e rënies së kërkesës agregate ku depozitat bankare u rritën
ndërsa kreditë e reja pësuan rënie.
Qeveria e Kosovës në përpjekje për të stimuluar konsumin e brendshëm dhe lehtësuar
gjendjen ekonomike, aprovoi pakon e parë fiskale me vlerë prej 190 milionë euro. Po
ashtu propozoi riorientimin e shpenzimeve buxhetore brenda kufizimeve ligjore, nga
kategoria e shpenzimeve kapitale në kategorinë e pagave, transfereve dhe subvencioneve.
Megjithëse një numër i madh i qytetarëve dhe bizneseve përfituan nga kjo pako,
implementimi i plotë i saj nuk ndodhi në tremujorin dytë. Si rezultat në gjashtëmujorin e
parë shpenzimet ishin vetëm 18.8 milionë euro ose rreth 2 përqind më të larta se në
gjashtëmujorin e parë të vitit paraprak. Riorientimi i buxhetit si masë e vetme pa rritur
borxhin publik do të jetë i padobishëm në mbështetjen e rimëkëmbjes ekonomike.
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Kosova ka një borxh publik mjaft të ulët dhe një sistem financiar tejet likuid dhe mirë të
kapitalizuar. Kjo ofron mundësi institucioneve publike që të intervenojnë në ekonomi për
të ngadalësuar rënien e prodhimit të brendshëm. Tremujori i dytë e veçanërisht tremujori
i tretë është koha kur Kosova realizon prodhimin më të lartë në vit. Kjo periudhë do të
jetë thelbësore në pasqyrimin e dëmit ekonomik që po shkakton pandemia. Rrjedhimisht
do të shpërfaqë kapacitetin e institucioneve mbështetëse ekonomike si ato financiare dhe
publike se sa janë të aftë t’i shfrytëzojnë përparësitë e lartë cekura për ta menaxhuar
situatën ekonomike.
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6. REKOMANDIMET DHE KONKLUZIONET
Pas shfaqjes së pandemisë COVID-19 në Kosovë, Qeveria kufizoi lëvizjen e qytetarëve
dhe urdhëroi mbylljen e pjesës dërmuese të ekonomisë për më shumë se dy muaj. Masat
parandaluese të përhapjes së pandemisë shkaktuan rënien më të lartë të prodhimit vendor
që nga paslufta duke bërë Bruto Produktin Vendor (BPV) të bie për 9.28 përqind në
tremujorin e dytë. Ky hulumtim paraqet ecurinë e komponentëve kryesor që përbëjnë
BPV-në dhe indikatorët tjerë makroekonomik në gjashtëmujorin e parë të vitit 2020
(janar-qershor) me qëllim që të pasqyrojë ndikimin e kësaj krize në gjithë sektorët
ekonomik të vendit. Të gjeturat kryesore të këtij hulumtimi janë të cekura në paragrafët
në vazhdim.
Në gjashtëmujorin e parë të këtij viti shpenzimet e brendshme pësuan ndryshime të
mëdha. Konsumi shtëpiak u orientua kryesisht në produkte bazike, si ushqimi dhe
shërbimet publike (ujë dhe energji elektrike), ndërkaq bizneset shpenzuan më shumë në
digjitalizimin e shërbimeve për të operuar gjatë pandemisë.
Aktivitetet ekonomike që performuan më së miri janë: industria nxjerrëse, përpunuese,
energjia elektrike dhe furnizimi me ujë të cilat në tremujorin e dytë u rritën për 19.8
përqind dhe informacioni dhe komunikimi për 29.6 përqind.
Ndërkohë, rënie të hyrave patën të gjitha industritë e tjera. Ndër më të lartat ishin në
industrinë e ndërtimit me -47.08 përqind, dhe tregtia, transporti, akomodimi dhe shërbimi
ushqimor -24.4 përqind.
Gjatë gjashtë-mujorit të parë të këtij viti industritë deklaruan rreth 584 milionë euro ose
11 përqind më pak qarkullim në Administratën Tatimore të Kosovës (ATK) se në
periudhën e njëjtë të vitit paraprak.
Në anën tjetër për të lehtësuar barrën financiare, pas fillimit të masave kufizuese, Banka
Qendrore e Kosovës (BQK) bashkë me institucionet kredituese ofruan mundësinë e
shtyrjes së afatit të pagesave të kësteve të kredisë për tre muaj, e më pas mundësinë e
aplikimit për ristrukturim të tyre.
Qeveria e Kosovës aprovoi pakon e parë “emergjente fiskale” me vlerë prej 190 milionë
euro dhe propozoi riorientimin e disa shpenzime buxhetore nga kategoria e shpenzimeve
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kapitale në kategorinë e pagave, transfereve dhe subvencioneve. Megjithatë, kjo pako nuk
arriti të implementohej në tërësi në tremujorin dytë dhe si rezultat shumë qytetarë dhe
biznese nuk morën ndihmën në kohën e duhur.
Shpenzimet publike më 2020 u rritën për 18.8 milionë euro ose rreth 2 përqind, krahasuar
me gjashtëmujorin e parë të vitit 2019. Ndërkaq të hyrat buxhetore shënuan rënie në gjitha
kategoritë. Reduktimi i të hyrave buxhetore ndërlidhet me performancën e dobët të
sektorit privat dhe rënien e kërkesës agregate.
Kjo periudhë kohore u shoqërua me rënie të kredive të reja dhe ngritje të depozitave
bankare, ku depozitat arritën vlerën rekorde prej afër 4 miliardë euro. Këto dy dukuri
pasqyrojnë rënien e kërkesës së përgjithshme në gjashtëmujorin e parë.
Aspektet tjera që zvogëluan ekonominë gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij viti ishin rënia
e eksporteve të shërbimeve, veçanërisht atyre të transportit, që ndërlidhet me kufizimin e
qarkullimit ndërkufitar dhe mos-ardhjes së diasporës.
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